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ABSTRAKT
Nevojat dhe kërkesat për arsim cilësor janë gjithmonë evidente kur një shtet është në
tranzicion dhe po kalon një periudhë të rëndë ekonomike dhe sociale . Rëndësia e një
shoqërie të arsimuar dhe mirë të informuar për të drejtat e tyre dhe interesat shtetërore është
një domosdoshmëri për të pasur një shtet të zhvilluar dhe të qëndrueshëm .
Një ndërtesë shkollore e ndërtuar në mënyrë adekuate është domosdoshmëri për garantimin e
rritjes së fëmijëve, mundësi dhe performancë e të mësuarit dhe zhvillimit të tyre kulturor dhe
social.
Mjedisi shkollor është shqetësim i veçantë për nxënësit, të cilët kalojnë një kohë të gjatë në
shkollë dhe karakteristikat fiziologjike i bëjnë ata një grup veçanërisht të ndjeshëm krahasuar
me pjesën tjetër të popullsisë.

Sic parashihet Kosova është vendi me popullësinë më të re në Europë , po ashtu se jemi një
vend me potencial të madhë të zhvillimit në te gjitha sferat e jetës , duke e parë në shumë
këndvështrime vijmë në përfundim që këto procese do të udhëheqen nga rinia.
Duke parë rezultatet e ndryshme kolektive dhe dështimet në sistemin arsimit vështirë të
besohet .
Prandaj duhet te krijohen strategji të reja dhe të ndryshme të zhvillimit të të rinjëve duke ju
mundësuar nxënësve dhe studentëve të kenë hapësira komode dhe të mjaftueshme për
zhvillim të njohurive më tutje.

Qasja jo e duhur nga nxënesit dhe mësimdhënësit ndaj shkollave me të drejtë , ka ndikuar që
të përzgjedhë për punim të temës së diplomës , përmes të cilës kam kryer studime të shumta
për të arritur në konkludime se si duhet të jetë një shkollë duke u bazuar në standarde.

FALENDERIME

Falenderimet dua ti kufizoj vetëm me falenderimin e disa prej shumë personave të cilët me
kanë ndihmuar dhe qëndruar pranë gjatë gjithë këtij rrugëtimi në përmbushjen e studimeve.

Një falenderim special shkon për udhëheqsin tim Petrit Ahmetin,për ndihmën dhe
mbështetjen e vazhdueshme përgjatë punës sime.

Nje falenderim shkon dhe për miqet e mi për mbeshtetjen që më kanë dhënë në cdo cast.

Deshiroj në fund të shpreh mirënjohje dhe falenderim pafund që u dedikohet familjes sime
sakrifica dhe mundi i të cilës i detyrohem shumë për fillimin dhe finalizimin me sukses të
këtij rrugëtimi.
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Hyrje 1.0
Shkolla modelon një mënyrë të jetuari dhe të vepruari dhe është si një arenë në të cilën
përvojat që merren zgjasin për gjithë jetën.
Është vendi ku shpenzojnë pjesën më të madhe të kohës nxënësit në mjedise të mbyllura më
shumë se në çdo vend tjetër, përveç se në shtëpi.

Prishtina është qyteti i parë për nga numri i banorëve në Kosovë dhe është në rritje gjë qe ka
quar deri të marrja e vendimit për ndërtimin e 6 shkollave të reja.
Numri i madh nëpër shkolla si dhe mungesa e kushteve mësimore është duke ndikur
negativisht në psikologjinë dhe njohurin e të rinjeve të Kosovës.
.
Projekti im do të ketë ndikim direkt tek rinia duke ju mundësuar te kenë qasje tjetër ndaj
shkollave dhe mësimit, në këtë mënyrë ata do të krijonë ide të reja kreative dhe inovative në
dobi të Kosovës.

Në aspektin arkitektonikë , objekti mundohet të krijojë një ambient atraktiv te ngrohet duke
përdorur materiale natyrore dhe të këndshëm dhe mbi të gjitha një hapësirë të madhe
punuese.

IDEJA DHE QËLLIMI
Ideja për realizimin e një shkolle më erdhi duke parë mos interesimin e vazhdueshëm tek te
rinjët , ndikimin negativ i objekteve shkollore tek nxënsit , përshtypja e një izolimi dhe jo një
ndërtese ku mirret dituaria dhe bëhet socializimi.
Realizimi i kësaj shkolle është për qëllim të një qasjes ndryshe ndaj shkollave dhe zhvillimit
të dëshirave të reja dhe kreative të cilat do të ishin vlera të shtuara për vendin tonë , dhe
gjithashtu të ketë ndikim pozitiv në zhvillimin social , ekonomik dhe kulturor .

Qëllimi është të krijohen ambiente të cilat i plotësojnë të gjitha kushtet arkitektonike dhe të
krijohet një vend të përgatisë njerëz që të jenë qytetarë aktivë dhe të mirinformuar për
komunitetet në të cilat jetojnë; të kuptojnë ndryshimin dhe të bëhen pjesë e ndryshimit.

2.0 PËRSHKRIMI I TEKNIK
Projekti : Shkolla fillore dhe e mesme e ulët
Lokacioni : Prishtinë
Lokacioni 2.1

FIG. 0.1
Ndertimi I shkollës është planifikuar të ndërtohet në Kalabri nga Ministria e Arsimit.
Me ndërtimin e shkollës në Kalabri zvogëlohet numri i nxënësve në shkollat:
SHFMU”Dardania” gjate vitit 2016-2017 vijojnë mësimin 1960 nxënës
SHFMU”Faik Konica” gjate vitit 2016-2017 vijojnë mësimin1340 nxënës
SHFMU”Hasan Prishtina” gjate vitit 2016-2017 vijojnë mësimin2064 nxënës
Siperfaqja e ndetimit :
Lokacioni është i rrethuar me banim të ulët.

ANALIZAT E LOKACIONIT
2.2.1 Silueta urbane në plan

FIG 0.2

2.2.2 Qarkullimi

FIG 0.3
Lokacioni gjendet në një zonë pak të frekuentuar , kryesisht është e frekuentuar vetëm nga
banorët e lagjës por është një lagje me kapacitet të madh të banoreve dhe çdo ditë në rritje për
shkak të fillimit të ndërtimit të lartë në atë zonë.
Parcela është e kufizuar nga dy anë me rrugë(veri,perendim) dhe dy anë tjera me parcelat
fqinje (lindje,jug).
Rrugët e paraqituar me ngjyrë të kuqe janë rrugë kryesore ( më të ngarkuara) që lidhen me
rrugët dytsore te paraqitura me ngjyre te verdhë.
Në këtë rrugë nuk kalon asnjë autobus lokal.

2.2.3 Qasjet e përshatshme në lokacion

FIG 0.4
Parcela është e kufizuar nga dy anë me rrugë (veri,perendim) dhe dy anë tjera me parcelat
fqinje (lindje,jug).
Qasja në lokacion bëhet në anën Perendimore për makina , këmbësorët dhe çiklistët pasi që
është rrugë dytësore dhe më e sigurt për qasje në parcel.
2.2.4 Drejtimet e erërave

FIG 0.5

Në pjesën veriore erërat janë më të forta dhe më të shpeshta kjo është edhe arsyeja pse ajo
anë e parceles shfrytëzohet vetëm për parking
Kurse në anën Jugore erërat verore janë më të lehta dhe në atë anë janë të pozicionuara klasët
e mësimit.

2.2.5 Shtegu diellor

FIG 0.6
Lindja dhe Perëndimi janë ne anën gjatësore te parceles gjë që e bënë me te përshtatshme
orientimin e kthinave, pasi qe pjesa veriore zakonisht tentohet nga ana më e shkurt e
parceles/ndërtesës.

2.2.6 Zhurma

FIG 0.7
Një faktorë negativ në këtë parcel është zhurma sepse është në njërën anë e kufizuar me rrugë
që është mjaft e frekuentuar nga makinat gjë që ndikon që zhurma të jetë e madhe por në atë
anë është i projektuar parkingu si dhe është paraparë gjelbërim i lartë.

3.0 KONCEPTI
Koncepti kryesorë për projektimin e kësaj shkolle ka filluar nga analizat e mëparshme , por
që kryesisht i përqendruar në shtegun diellor ku secila kthinë ka një anë të favorshme të
orientimit.
Arsyeja e përqendrimit në këtë pikë është sepse komoditeti i nxënësve është një prej arsyjeve
kryesore të përqendrimit në mësime.
Po ashtu grumbullimi i kthinave me funksion të njejtë në një hapësirë , gjë që e bënë me të
qartë vendodhjen e kthinave dhe më të shkurt vijen e ecjes.
Do të thotë se funksioni ka ndjekur formën.
Tereni është mjaft i pershtashëm gjë që ka lejuar që e gjithë planimetria të jëtë në një nivel.

4.PËRMBAJTJA

Niveli parafillor ka hyrje të veqant sepse është me komode që të mos ketë përzierje me
nxënësit e cikleve tjera.
Po ashtu klasët e mësimit janë me një zonë te veqant qe nuk janë të përziera me kthina tjera ,
janë te orientuara nga jugu (orientimi me i favorshëm ).
Laboratorët kanë një koridor të veqant për arsyeje të jetë më e izoluar nga pjesa tjetër arsyeja
që perdoren lënde kimike që ndikojne negativisht në shendet.
Bibloteka gjendet në katin e dytë në një zonë më të qetë.
Si dhe salla e sportit gjendet e lidhur me nje koridor me ndertesën shkollore për arsyeje të
zhurmës se madhe që krijohet gjatë aktiviteteve sportive.

5.0 ARKITEKTURA
Krijimi i një arkitekture të qëndrueshme është një nga idetë e këtij projekti , fillimisht duke
shfrytëzuar të gjitha potencialet që ofron vendi ku do të ndërtohet objekti.
Arkitektura është projektuar që të jetë e përshtashme për objektin shkollor duke krijuar një
hapësirë të madhe mikpritëse , inkurajuese , relaksuese dhe një hapësire të madhe për
inovacione.
Roli i arkitektit në këtë projekt është të krijoj një ambient të përshtatshëm pune duke
respektuar të gjitha standartet po ashtu , duke krijuar një hapësirë ku shfrytëzuesit e saj të
bëhen pjesë e objektit ta perjetojnë dhe ta përceptojnë hapësiren.

6.0 KONSTRUKSIONI
Përcaktimi i themeleve të ndërtesës është përcaktuar bazuar në aplikimin e sistemeve të
ndryshme konstruktive përgjatë tërë ndërtesës. Sistemi i themeleve përbëhet nga 2 sisteme të
ndryshme:
1. Themele shiritore dhe
2. Themel pllakë.
Shtyllat
Sistemi i konstruksionit mbajtës është paraparë të jetë sistem skeletor, duke mundësuar
fleksibilitet në aspektin funksional. Distancat e shtyllave janë caktuar komform kthinave dhe
komunikimit në mes tyre. Akset e përcaktuara përfshijnë distancat nga xx m deri tek distancat
xx m.
Konstruksioni meskatësh
Konstruksioni meskatësh është paraparë të jet i kombinuar, varësisht nga dedikimi i kthinave
dhe dimensionet e hapësirave përkatëse. Në këtë rast është përvetësuar sistemi me traje dhe
pllakë masive nga betoni i armuar si dhe sistemi kaseton, për rastet e hapësirave më të mëdha.

Sistemi kaseton është pëvetësuar si zgjidhje adekuate për mospengimin e funksionalitetit dhe
rrjedhshmërisë së komunikimit në hapësira më të mëdha.
Çatia
Çatia e ndërtesës është paraparë të jetë e pjerrët, duke pasur në konsideratë zonën klimatike
në të cilën gjindet Kosova dhe sipërfaqes së madhe të mbulesës. Përmes këtij lloji të çatisë
parandalohen dëmet e mundshme të materialeve nga cikli i ngrirje shkrirjes. Konstruksioni i
çatisë së pjerrët parashihet të vendoset mbi pllakën masive dhe të ketë mbulesë nga llamarina
e valëzuar me ulluqe të fshehura, për shkarkim.
Muret
Muret e jashtme janë mure 25cm nga blloqe te tipit ,,Giter,, kurse muret e brendshme janë
12cm ku shtresat tjera janë suvatimi dhe ngjyra , por kemi edhe muret ndarëse prej xhamit me
trashësi 1 cm ku këto mure ndarëse janë përdorur më shumë tek ndrajet e hapësirave të
administratës si dhe tek kthinat ku trasparenca është pozitive.
Dyshemeja
Dyshemeja e ndërtesës është e ndryshme, varësisht nga funksioni i kthinave si: kthinat
teknike preferohet të kenë materiale rezistente ndaj goditjeve dhe lageshtisë psh qeramikë.
Në pjesën më të madhe është përdorur dyshemeja nga epoksidi.
Dyshemetë me epokside përdorim kaq të madh kanë arritur për faktin se: janë tejet higjienike,
pastrohen (mirëmbahen) lehtë, janë ekologjike, janë jashtëzakonisht të rezistueshme ndaj
acideve dhe lëndëve brejtëse, janë mjaft dekorative, janë të qëndrueshme ndaj peshave të
rënda dhe ndaj dridhjeve(vibrimeve), mund të punohen në ngjyra të llojllojshme si dhe kanë
një afat të qëndrueshmërisë shumë të gjatë.

7.0 MATERIALET
Materialet e përdorura në këtë objekt nuk janë në numër të madh , sepse është menduar që
projekti të ketë sa me pak llojllojshmëri të materialeve që e bëjnë që ky objekt të ketë unitet
dhe pastërti.
Materialet e perdoruara janë: Panele me imitim te drurit qe njekohesisht janë fasadë
ventiluese,të prodhuesit mazzari ku është munduar të arrihet izolim termik dhe akustik i
nevojshëm për objektin , poashtu materiali tjetër është qeliqi , material i cili është përdorur
për të krijuar një hapësirë më të madhe dhe duke eliminuar pengesat vizive.
Harmonia e objektit është menduar të arrihet me atë të ndriqmit natyrale te mjaftueshem, të
cilat do të ndriqojnë objektin , dhe për këtë arsye është menduar të ketë një numër të vogël të
materialeve.

Detal i i fadës ventiluese FIG 0.8

8.0 PËRFUNDIMI
Qëllimi kryesorë i këtij projekti është në radhë të parë është shfrtyzimi i lokacionit në
mënyrën më të mirë të mundshme , gjithashtu ideja parësore ka qenë të krijohet një ndertesë
shkollore adekuate me standarde që të krijoje një ambient atraktiv per nxënesit dhe
mësimdhënësit.
Kjo është arritur duke përdorur idetë për arkitekturë të qëndrushme , duke përdorur materialet
e duhura dhe konstruksionin adekuat.
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